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the  authority  that  gives  name,  shape  and meaning  to  things,  the  range  of  dominant  ideas  from 
which  the concept of  social  segmentation derives  so as  to control  the hierarchical  social  relations 
have all already excluded  the “hooded youths”  from this community. They have cornered them at 
the community’s dangerous borderline in order to set the limits of disobedience. 
They  tell  us  to  resist  but  not  in  this  fashion,  they  say,  because  it  is  dangerous. What  the  social 
legitimation we  came  across  at  the beginning of  all  this has  got  to  tell us  is  that  even  if we  are 
tangled  in  the web of authority, even  if we are  its creations, we are  inside and against  it; we are 
what we do  in order to change who we are. We want this historical moment to adopt the content 
we have set ourselves and not the meanings from which it can escape overnight.  










fighting  the world,  some  selves  that we  formed  as part of  this world: we have  grown within  the 
moral and political limits this world sets, within the moral‐political ties in which the self comes into 
being…   It will recreate  itself  into a hierarchy, should we not bring off male macho behaviour that 
goes berzerk and gets carried away by emotion, should we adopt positions that densify in positions 
of authority. 
‐ Girls in Revolt 
Occupied London (2008) (Self)destruction is creation. [online] (Updated 19th December 2008) Available at: 
http://www.occupiedlondon.org/blog/2008/12/19/self‐destruction‐is‐creation/ [Accessed 8th September 2010] 
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2c18. 20th December 2008: Greek Fire – From Riot to Social Rebellion 
The text below is from a leaflet which was being distributed at a demonstration in San Francisco, USA 
expressing solidarity with the Greek revolt. 
  In one scene, Molotov cocktails rain down in the night on a police station, their explosive flashes 
lighting up an otherwise dark street; in another, the national Christmas tree is torched by angry 
protesters. The current unrest in Greece seems to have taken place under the sign of fire, one that 
was ignited by the police killing of a teenager in Athens two weeks ago. Beyond the pyrotechnics, 
however, there has been another kind of conflagration: what started as concentrated rage at the 
police has assumed the dimensions of a social rebellion, moving beyond the actions of a “violent 
fringe” to involve large numbers of young people. While undoubtedly having specifically Greek 
characteristics, this burgeoning movement has attracted attention elsewhere. French officials have 
expressed worries about a “contagion” spreading to youth in their country. They have even gone so 
far as to withdraw a plan to reform French secondary education, citing the fear of a possible replay 
of the Greek events as a reason. There have been solidarity protests in a number of countries, 
including exemplary actions by Turkish anarchists eager to show their sympathy with their 
counterparts in Greece.  
  If the reaction to the police killing had been limited to skirmishes between cops and a few 
anarchists, however, the Greek events would have literally burned themselves out after a few days. 
What is interesting about the current situation is precisely how it grew into something larger, 
expanding from street battles to the occupation of secondary schools and university faculties, and 
showing not only combativeness but a sense of initiative and imagination, as in the dramatic seizure 
of television and radio stations by protesters who took control of the microphones and cameras. 
Viewers of a national NET television channel on December 16 saw the broadcast of a speech by the 
Greek prime minister interrupted by another emanating from the network studio and showing 
protesters there holding a banner that said, “Stop watching television. Take to the streets.” A day 
later, protesters draped large banners over parts of the Parthenon, transforming a tourist site into a 
forum from which to launch their call for a Europe‐wide solidarity action on December 18. On 
December 18 itself, young demonstrators in Athens wore large bar codes to symbolize their 
rejection of being treated as objects, as commodities. These gestures were both poetic and to the 
point, showing the ingenuity of the movement. 
  As the counterattack against the police turned into a broader offensive at the end of the first 
week’s clashes, the revolutionary minority at the rebellion’s core—whom the Greek government and 
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media sought to isolate and vilify as “criminals”—found that its anti‐state and anti‐capitalist 
message resonated with a generation facing bleak economic prospects. Moreover, as others—
mainly, but not only, students—became involved, the rebellion no longer “belonged” to the 
anarchists, who in any case had never asserted any claim of ownership. Language considered 
extreme only a few weeks ago had now entered into a larger public discourse where many voices 
could express themselves. Amidst this polyphony, a kind of dialectics (διαλεκτική, argument or 
conversation, in the original Greek) was being practiced in the streets and occupied buildings of the 
country. The uprising had also ceased to be a purely Greek affair, as sizeable numbers of young 
immigrants—with their own long history of grievances against the police—joined the fray. There 
were indications of workers joining the movement. Significantly, on December 17, a group of 
“insurgent workers” occupied the headquarters of the main Greek trade union federation. The 
occupiers issued a declaration that, among other things, stated the goal of their seizure of the union 
building: 
 
To open up this space for the first time—as a continuation of the social opening created 
by the insurrection itself—a space that has been built by our contributions, a space from 
which we were excluded. (…) We have to acquire a voice of our own, to meet up, to 
talk, to decide, and to act. Against the generalized attack we endure. The creation of 
collective “grassroot” resistances is the only way. 
Communiqué of the General Assembly of Insurgent Workers, Athens, December 17, 2008  
  Arrayed against the rebellion have been the forces of the Greek state, abetted in some places by 
the fascist thugs of the Golden Dawn organization. Also playing their allotted role in counter‐
insurgency have been the political parties, including the Stalinists of the KKE (Communist Party of 
Greece), who issued vile calumnies of those fighting the police in the streets. More adroitly, the 
independent “new left” party SYRIZA (Coalition of the Left and Progress) has sought to position 
itself—by extending a kind of critical support to the protest movement—so as to be able to co‐opt 
the discontent for its own electoral ends.  
  If the Greek movement of occupations becomes more generalized, then this rebellion may turn into 
the most significant revolt in Europe in the past 20 years, eclipsing the kinds of protest waves seen in 
France in recent years, for example. What makes the Greek uprising especially interesting has been 
its fluid, shifting character—or to use another good Greek word, its protean nature. It has been part 
insurrection, part protest movement, part movement of occupations, without being defined by any 
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single category. However, this rebellion will develop further only to the extent that it widens and 
deepens “the social opening” referred to in the communiqué cited earlier, thereby becoming a truly 
mass phenomenon and not merely an affair of radical youth. There are signs that this is possible, but 
it will only happen if the revolt moves from pure negation to affirmation, beyond a necessary and 
militant No to a daring and visionary Yes. If this doesn’t occur, the movement is likely to devolve into 
a predictable, albeit interesting, kind of street theater. One of the rebellion’s most popular slogans, 
spray painted in English, has been “No Control.” In this, one hears an echo of the punk “No Future”; 
one might find a distant link to the most radical of the Spanish anarchists who proudly called 
themselves los incontrolados (the uncontrolled ones). And the difference in meaning is crucial: either 
the movement leads to self‐organization, to the prefiguration of new social relationships, as in the 
Spanish Revolution, or it ends in a kind of nihilism. 
  By attacking both capital and the state, the Greek insurgents have shown that these are two sides 
of the same coin, a currency whose denominations are hierarchy, exclusion, and exploitation. They 
are not seeking another government but another society. Their rebellion has also been a timely 
reminder that the radical transformation of the world does not depend on the workings of some 
ineluctable “laws of history.” In addition to the necessary objective conditions, it also requires a 
decision on the part of large numbers of people to fight back, to make themselves heard, and to 
make change. 
  In the Byzantine era, Greek Fire was a devastating weapon made from a mixture of elements whose 
exact composition was a closely guarded secret. The present rebellion in Greece represents an 
altogether different kind of fire, one whose fuel derives from conditions found everywhere. Its heat 
has already torn holes in the shroud enveloping an era of diminished horizons and worsening social 
conditions. In place of resignation and fatalism, it offers other choices, putting the world in another 
light. 
  Imitation may be the sincerest form of flattery, but in the end it is still only that: imitation. Trying to 
blindly replicate the Greek scenario elsewhere is doomed to failure, especially in the U.S., where 
conditions are quite different. To begin with, the rules of engagement for cops here do not include 
much tolerance for Molotov cocktails (it is more than likely that American cops would start 
shooting), nor are there the kinds of “no go areas” (like the Greek universities) in which to shelter 
from the police.  
To emulate the spirit of the Greek rebellion requires little, but yet requires a great deal: audacity and 
verve, but also creativity and intelligence.  
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‐ Collective Reinventions 
 
Collective Reinventions (2008) Greek Fire: From Riot to Social Rebellion. [online] (Updated 20th December 2008) Available 
at: http://www.collectivereinventions.org/Essays/Greek_Fire/Greek_Fire.htm [Accessed 7th September 2010] 
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2c19. 23rd December 2008: Merry Christmas 
“No one has the right to use this tragic incident as an alibi for brutalities”. ‐ Statement by prime 
minister K. Karamanlis, one of these days  
1.  
This December, the wind of insurrection blew once again over cities. The joyful and festive 
atmosphere was set on fire together with the Christmas tree on Syntagma sq. The assassination of 
the 15‐year‐old student Alexis Grigoropoulos by special police guard ignited the spark. Thousands of 
enraged proletarians got to the streets and set the cities of commodity on fire. The social explosion 
we still live cannot be explained only by means of rage against one more state assassination or 
against police. It's much more. It's the explosion of accumulated rage deriving from their constant 
attempt for years now to depreciate our lives, something which seems to be accelerated by a 
capitalism in crisis. At last, we had the opportunity to decisively and practically declare “That's 
enough! Now it's our turn!”. Despite our smaller or greater sporadic reactions, we have all these 
years been tolerating more and more work for increasingly tinier wages, we have tolerated our 
indirect wage being attacked by the benefits‐pensions system reform, student life being intensified, 
the recent universities' reform, more and more layoffs, growing precariousness, environmental 
devastation and brutality against immigrants. We have been tolerating the multiplication of human‐
waste ‐those who don't fit to their economy's development diagrams‐ and bosses' arrogance. And 
during all these years, we have been accumulating rage, while bosses hoped this social bomb 
wouldn't explode and the naive wouldn't believe it would explode. But history proves that explosion 
is inevitable and it always compels everyone to take sides. The old mole is not dead yet… 
2.  
Since we got to the streets, a grand mass of non‐politicized teenagers showed us what we had to do 
in order to proceed. However, this revolt isn't a student one. We met school kids, university 
students, young (mainly, but not only) workers, unemployed. Several of them (mainly in Athens) 
were immigrants who stood up against brutal exploitation, silently tolerated for two decades now. 
We heard about prisoners abstaining from food for 24 hours, manifesting their support to rebels in 
the cities. In the streets, dividing identities were practically negated. We merged in a crowd 
attacking police departments, banks and stores, fighting police, liberating public buildings (if not just 
provisionally) at the centre of the cities and various suburbs, holding popular assemblies and 
demonstrations in the neighbourhoods. This mixed crowd obtained homogeneity in the revolt 
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against the everyday violence of commodity's dominance, in the violent manifestation of its desire 
for real life. This insurgency is spontaneous and uncontrollable, while at the same time it explicitly 
implicates the rejection of politics, since no concrete demands or political proposals were put forth. 
We made clear that we don't trust politicians of any kind, whose only goal is to maintain social 
peace; peace that veils the misery of our everyday life, our exploitation and alienation. Our rage is 
manifested in the wild simplicity of banners saying “Murderers!”. This insurgency constitutes an 
authentic proletarian moment of negating the conditions which we are forced to live in… 
3.  
From the very first moment after the assassination on December 6, state and media mechanisms 
were activated to confront the explosion of the proletarian rage. Initially, they attempted to put 
possible reactions under control exploiting the spectacular submission of the resignations by 
Pavlopoulos and Chinofotis (the Minister and ex‐ Deputy Minister of the Interior, correspondingly), 
the Prime Minister's promise that anybody responsible for the death of the 15‐year‐old kid will be 
'exemplarily punished', all oppositional parties' and many journalists' disapproval of the government 
and the 'discreet stance' of cops against demonstrators. However, very quickly, they unleashed 
every form of repression: threats of declaring the country in a state of emergency, mobilization of 
fascists and para‐governmental organizations of 'indignant citizens', dozens of arrests and beating of 
demonstrators, more shootings by cops in Athens. All bosses' parties in a body (with the Communist 
Party being the most vulgar amongst them) and the TV scamps attempted to spread fear. Similarly, 
the two major union confederations, GSEE and ADEDY, cancelled the routine strike demonstrations 
against New Year’s state budget when they suspected the danger of those demos being transformed 
into riots. However, against union bureaucrats' jabber about government's failing to ensure social 
order and peace, demos did take place during the general strike day and were indeed wild. Thus, 
reality is different: the bosses are those who are afraid. When the foreign minister of France stated 
from the very beginning of the insurgency 'I would like to express our concern, everyone's concern 
about the progress of conflicts in Greece', he would express bosses' fear for the possibility of this 
social explosion to be circulated, since solidarity demos to insurgents in Greece are taking place in 
many cities all over the world. Particularly in France, the Ministry of Education withdrew the 
impeding reform in secondary schools, thus giving an end to an emerging movement of high school 
kids applauding the flames of insurgency in Greek cities and towns. 
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4.  
On the news, we watch the police campaign of dividing demonstrators, either by presenting 
insurgency as an adventure of teenagers, whose inherent sensitivity due to their age gives them a 
right to rebel against their parents' world (as if proletarian parents wouldn't rightfully desire this 
world's destruction) or by mobilizing racist reflexes using the fake separation 'Greek demonstrators ‐ 
immigrant looters', but mainly by attempting to divide demonstrators between good‐peaceful ones 
and bad‐rioters. The right of demonstrating is affirmed by bosses and their lackeys only to suppress 
the need to revolt. Because they want to avoid any further socialization of violent behaviours in the 
streets, they seek by all means to present them as actions of 'antiauthoritarians' or 'hooligans' who 
intrude into demonstrations of otherwise peace‐loving civilians. Well, not only (and not mainly) 
anarchists loot, smash and attack police. Anarchists participate up to a point. The significant 
depreciation of youngsters and immigrants for years now explains the harsh and standing conflict 
against the state and the generalized looting. Smashing as a proletarian action declares the everyday 
existence of police departments, banks or chain stores as moments of a silent war. It also manifests 
the rupture with the democratic management of social conflict, which tolerates demos against this 
or that matter, provided that they are deprived of any autonomous class action. Invoking the 
ultimate political rampart of capital's dominance, that is democracy, the prime minister declared 
that 'social struggles or the death of a teenager cannot be confused with actions against democracy'. 
Democracy of course approves devastating cities and the countryside, polluting atmosphere and 
contaminating water, bombing, selling weapons, creating dumps of human beings, forcing us to stop 
being humans in order to become objects‐thatwork (or look for work, since more and more people 
are or will be unemployed because of the crisis). He thus implicates that some people can destroy 
anything they want as long as new chances for profit are created and development is promoted. 
However, doing this against private property constitutes the ultimate scandal for a society which has 
established this essential right from its early birth. Burning and smashing constitute wounds to this 
society's legitimacy. The 'hooded rioters' is an empty notion, intended for police use exclusively. 
Police monopolizes the shaping of the threat's profile. 
5.  
For the image‐producing machine, the very opposite of the 'hooded rioter' (that is, the image 
constructed to separate proletarians) is the 'peaceful civilian whose property is destroyed'. Who is 
this celebrated 'peaceful civilian', enraged by smashing? In this occasion, 'peaceful civilians' are the 
small businessmen, the owners of 'small' stores, the petit bourgeoisie. The state has been fooling 
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even them, since many of them are being destroyed by the capitalist crisis. During this December, 
turnover is half of that of December 2007, not only for stores at Ermou and Stournari streets (the 
first being the place with the more expensive stores in Athens and the second the main street in 
Exarchia district), but also for open‐air markets; yet no such market was attacked during these past 
days… Bosses claim that smashing stores has made many people lose their jobs, while at the same 
time one hundred thousand layoffs are soon to be announced in Greece because of the crisis. Even 
when 'small' stores weren’t vandalised by hooded vandals in the employ of the state, as has been 
commented by the workers of these stores in a leaflet written by the 'Autonomous Initiative of 
Shop‐assistants of Larisa': 'We denounce whoever attempts to terrorize and convince us that 
defending property stands above human life and dignity; besides, this property has been created by 
precarious workers' unpaid, black and surplus labour; no small businesses have been damaged 
during symbolic attacks against banks and public buildings [indeed, this is true for Larissa and other 
provincial cities]. If they really care about shop‐assistants, they should increase the miserable wages 
they give them, they should learn what social security is and they should create human working 
hours and conditions'. Let bourgeois (petit or grand ones) worry about their stores. We don't stand 
on the same side in the class war; during periods of social polarization, as the one we live today, 
everyone has to take sides. 
6.  
This is the insurgency's third week. Although the mass media attempt to conceal this by all means, 
demonstrations, occupations and popular assemblies still continue to take place, mainly in Athens 
but in other cities as well. Insurgents demand the immediate release of everyone arrested. The only 
effective way to support arrested people is by developing the struggle, of which they are a part of as 
well. It's true that at this time it's difficult for anyone to predict whether and how this social unrest 
will continue. Regardless of what will happen, nothing will be the same not only for those of us who 
have been in the streets but for the whole working class as well. Lots of discussions and critical 
accounts have to be made concerning what happened during this December. But such a project 
concerns insurgents or whoever has interest in this world's destruction and not the news or 
politicians. To conclude: this year, Christmas is canceled; there's a revolt goin' on! 
Nothing is over yet, the struggle continues! 
Immediate release of everybody arrested during the social revolt!  
‐ TPTG 
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Ta Paida Tis Galarias (2008) Merry Christmas. [online] (updated 23rd December 2008) Available at: 
http://www.tapaidiatisgalarias.org/?page_id=105 [Accessed 8th September 2010] 
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2c20. 24th December 2008: Announcement by the Polytechnic Occupation 
Immediately after the murder of Alexandros Grigoropoulos by the special police guard Ep. Korkoneas 
and the first clashes in the streets of Exarchia, the Polytechnic University was occupied and turned 
into a focus for the expression of social rage. Being a space historically and symbolically connected 
with the living memory of the rebels, and with society at large, with the struggle against Authority ‐ 
from the period of dictatorship until today’s modern totalitarian democracy ‐ the Polytechnic 
became the place where hundreds of people gathered spontaneously: comrades, youth and 
workers, jobless, pupils, immigrants, students… 
  The fights with the forces of repression and the flaming barricades in the surrounding streets 
became the spark of a revolt that spread with spontaneous demonstrations in the city, the 
occupation of the Economics University and the Law School, with attacks against state and capitalist 
targets in the centre and neighbourhoods of Athens and in most cities across the country. The 
following days, with demonstrations of thousands of people ending up in riots and attacks against 
banks, ministries and big department stores, with occupations of schools and public buildings, with 
young children besieging and assaulting police stations, the riot police guarding Koridallos prison and 
the Parliament, the revolt became generalized; this revolt that was triggered by the murder of A. 
Grigoropoulos and exploded by the immediate reaction of hundreds of comrades to this example of 
the increasing use of state violence, inspiring actions of rage and solidarity beyond the borders, all 
over the world. This revolt that was simmering in the conditions of a generalized attack by the state 
and the bosses against society, growing in the reality of the everyday death of freedom and dignity 
that is reserved for the oppressed people by the increasing exclusion, poverty, exploitation, 
repression and control. This revolt that was persistently being “prepared”, even in the darkest times 
of state and fascist terrorism, through every small or big gesture of resistance against submission 
and surrender, keeping open the way for many more people to meet in the streets, just like what 
has happened during these days. In this explosive social reality, the occupied Polytechnic became a 
point of reference for a direct confrontation with the state, in all forms and with all possible means, 
through consecutive insurrectionary events that burned down the order and security of the bosses, 
smashing the fake image of social consent to their murderous intentions. It became a place where 
rebellious social and political subjects met and influenced one another, through the general 
assemblies and their daily presence in the occupation. It functioned as a base for counter‐
information, through communiqués and posters, its blog and radio station, and with the PA system 
sending the messages and the news of the ongoing revolt. And it also gave life to political initiatives 
of resistance, like the call made by the Polytechnic occupation assembly for a global day of action on 
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the 20th of December –which resulted in coordinated mobilizations in more than 50 cities in 
different countries, and in which the Polytechnic occupiers participated by calling for a gathering in 
the place where A. Grigoropoulos was murdered‐, like the concert held on the 22nd of December for 
solidarity and financial support to the hostages of the revolt, and the call for participation in the 
prisoner solidarity demonstration that was organized by comrades who took part in the open 
assembly of the occupied GSEE (General Workers’ Confederation). 
  As a stable, for 18 days, point of the revolt that expanded, the occupied Polytechnic was a 
continuous call of insubordination to the people resisting all over the world, and a permanent sign of 
solidarity to the hostages taken by the state from within this struggle. It became the territory we 
used in order to diffuse the message of solidarity between the oppressed, of self‐organisation and of 
a social and class counter‐attack against the world of Authority, its mechanisms and its symbols. 
These elements and values of the struggle created the ground for the oppressed to meet in 
rebellion, armed our consciences and, for the first time maybe, became so widely impropriated by so 
many people of different age and different nationalities; people with whom anarchists and anti‐
authoritarians shared the same slogans against the police, the same words, the same practices of 
struggle, the same rage against those who are looting our lives, and, many times, the same vision for 
a world of freedom, equality and solidarity. 
  For this reason, repression was not only expressed in the form of police brutality, arrests and 
imprisonment of demonstrators, but also with an intense ideological attack launched by all sides of 
the political system which saw its foundations trembling when repression, in which it is based, not 
only was unable to restrain the waves of revolt, but, contrary, it was the one that caused them in the 
first place. This ideological attack selectively targeted anarchists, as a political and unmediated part 
of the revolt, exactly because of the impact their words and actions had, and because of the danger 
that it presented for the state when they communicate and coordinate with the thousands of the 
oppressed. In this context, there was an hysterical effort to divide the revolt between “good pupils” 
on one hand, and “evil hooded anarchists – ‘koukouloforoi’” or “immigrant looters” on the other, as 
well as the good old myth about provocateurs, in order to manipulate the anger for the 
assassination, to exhaust the social explosion, to criminalize, isolate and crush the steady points of 
reference within this revolt [This is, by the way, the same rhetoric of repression that led to the 
murder of A. Grigoropoulos, as it is responsible for recognizing specific political‐social milieus, spaces 
and people as the “enemy within” on which state violence should be “legitimately” enforced]. In this 
effort made by the state, the continuous targeting of the Polytechnic was included on a daily basis, 
with statements made by politicians and a slandering campaign by the mass media. After the hours 
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of clashes in Exarchia and around the Polytechnic during the night of December 20, the state, in the 
face of the public prosecutor, threatened to proceed to a police raid, after suspending the academic 
asylum in the campus, despite the disagreement of the university authorities, in order to suppress 
the revolt by attacking one of the first places where it had started. Their intentions were defeated 
because of the refusal of the occupiers to give in to any ultimatum, their decisiveness to defend this 
political and social territory as a part of the revolt, their open call to people to come and support the 
occupation with their presence and by proceeding to the planned prisoner solidarity gig on the 22nd 
of December which gathered hundreds of people at the Polytechnic. The threats for an immediate 
eviction returned stronger the following day, December23, when, while the assembly was discussing 
the end of the occupation, we were informed by political and academic figures that the ministry of 
Interior and the police are demanding our immediate exit from the campus otherwise the cops 
would invade. The reply of the occupiers was that the Polytechnic does not belong either to the 
ministry or to police for us to surrender to them; it belongs to the people of the struggle who decide 
on what to do based exclusively on criteria of the movement and do not accept blackmails and 
ultimatums by the assassins. This way the Polytechnic occupation was prolonged for one more day, 
and called to the demo which was realized in the centre of Athens for solidarity with the arrested. 
No repressive project and no ideological attack managed or will manage to blackmail the return to 
normality and to impose social and class pacification. Nothing is the same anymore! The surpassing 
of fear, of isolation and of the dominant social divisions, led thousands of young people, together 
with women and men of every age, refugees and migrants, workers and jobless to stand together in 
the streets and behind barricades fighting the tyrants of our life, our dignity and freedom. And this is 
a reality lighting with its flames the future of revolt, both its intensification and deepening, until the 
absolute subversion of the world of the bosses. Because we shouted in all ways that those days 
belong to Alexis, to Michalis Kaltezas, to Carlo Giuliani, to Christoforos Marinos, to Michalis Prekas, 
to Maria Koulouri and to all comrades murdered by the uniformed assassins of the state; they aren’t 
though days that belong to death, but to LIFE! To life that blossoms in the struggles, in the 
barricades, in the revolt that continues. 
Ending the Polytechnic occupation after 18 days, we send our warmest solidarity to all people who 
became part of this revolt in their many ways, not only in Greece but also in numerous countries of 
Europe, of South and North America, Asia and Australasia. To all those with whom we met and we 
will stay together, fighting for the liberation of the prisoners of this revolt, but also for its continuing 
until global social liberation. For a world without masters and slaves, without police and armies, 
without borders and prisons. 
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DEATH TO THE STATE – LONG LIVE ANARCHY! 
IMMEDIATE RELEASE OF ALL THE ARRESTED IN THE REVOLT! 
THE STRUGGLE CONTINUES! 
We call to the open assembly that will take place in the Polytechnic, on Saturday, December 27 at 
16.00, concerning the organization of solidarity to the arrested, which was called by comrades in the 
assembly of the occupied GSEE. 
‐ The Polytechnic Occupation  
Occupied London (2008) Announcement by the Athens Polytechnic Occupation (24.12.2008) [online] (Updated 25th 
December 2008) Available at: http://www.occupiedlondon.org/blog/2008/12/25/announcement‐by‐the‐athens‐
polytechnic‐occupation‐24122008/ [Accessed 8th September 2010] 
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2c21. 24th December 2008: A Bedouin anytime! A citizen never. 
“Having by our late labours and hazards made it appear to the world at how high a rate we value our 
just freedom (…) we do now hold our selves bound in mutual duty to each other, to take the best 
care we can for the future, to avoid the danger of returning into a slavish condition.” 
‐ Levellers, An Agreement of the People, 1647 
Let’s look beyond the tear gas, the baton sticks and the riot police vans: The operation being 
conducted by the bosses since December 6th doesn’t comprise a mere combination of repression 
and propaganda; rather, it is the application of a series of methods aiming to re‐negotiate social 
peace and consensus. 
From the Communist party, who view the revolted people as puppets of SYRZIA (the far‐left 
parliamentary party) or of the CIA, all the way to Socialist party (PASOK) politicians moaning that 
Athens resembles a city of the Eastern Block with its streets empty of consumers. From the 
archbishop of Thessaloniki, who begs his flock to go shopping and the city’s international exposition 
offering free parking to Christmas shoppers, they all hold a common target: The return to the 
normality of democracy and consumption. Thus the day after the revolt, which happens to coincide 
with a dead consumer feast such as Christmas, is accompanied by the demand that this must 
celebrated at all cost: not only in order for some tills to fill up but in order for us all to return to our 
graves. The day after holds the demand of the living dead that nothing disturbs their eternal sleep 
no more. It holds a moratorium legitimising the emptiness of their spectacle‐driven world, a world of 
quiet and peaceful life. And the generals of this war hold no weapon that is more lethal than the 
appeal to that absolute, timeless idea: democracy. 
The word‐for‐democracy, developing as it does ever more densely from the side of the demagogues 
of calmness, aims at the social imaginary – the collective field of structuring of desires and fears. It 
aims, in other words, at the field where procedures invisibly take place that can secure or threaten 
order and its truth. Everyone knew, well before the assassination of Alexis, that the oligarchy of 
capital had given up on trying even to seem democratic, even by bourgeois terms: economic 
scandals, blatant incidents of police violence, monstrous laws. Yet this fact is not, neither here nor 
anywhere else, what might worry the bosses. This is precisely because the constant reproduction of 
the establishment under such terms (“is it democratic enough? Is it really democratic?”) reproduces 
the capitalist oligarchy that builds around it a wall of scandals, remorses, resignations, demands and 
reforms – preventing, in this way, the questioning of (not the democratic qualities of the regime but) 
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democracy as a system of social organising. Hence bosses can still appeal to this higher value today, 
this axiomatic mechanism of the political, in order to bring us back to normality, consensus, 
compromise. In order to assimilate the general spontaneous rage in the sphere of mediation before 
this rage can organise itself into a revolutionary potential which would swoop all and any 
intermediaries and peaceful democrats – bringing along a new form of organising: the commune. 
Amidst this ludicrous climate of shallow analyses the salaried officials of this psychological warfare 
point at the revolted, howling: “That’s not democratic, that ignores the rules under which our 
democracy functions”. We cannot help but momentarily stand speechless in the face of what we 
would until recently have considered impossible. Even if having the intention to deceive, the bosses 
of this country have said something true: We despise democracy more than anything else in this 
decadent world. For what is democracy other than a system of discriminations and coercions in the 
service of property and privacy? And what are its rules, other than rules of negotiation of the right to 
own – the invisible rules of alienation? Freedom, rights equality, egalitarianism: all these dead 
ideological masks together cannot cover their mission: the generalisation and preservation of the 
social as an economic sphere, as a sphere where not only what you have produced but also what 
you are and what you can do are already alienated. The bourgeois, with a voice trembling from 
piety, promise: rights, justice, equality. And the revolted hear: repression, exploitation, looting. 
Democracy is the political system where everyone is equal in front of the guillotine of the spectacle‐
product. The only problem that concerned democrats, from Cromwell to Montesquieu, is what form 
of property is sufficient in order for someone to be recognised as a citizen, what kind of rights and 
obligations guarantee that they will never understand themselves as anything other than a private 
citizen. Everything else is no more than adjusting details of a regime in the service of capital. 
Our despise for democracy does not derive from some sort of idealism but rather, from our very 
material animosity towards a social entity where value and organisation are centred on the product 
and the spectacle. The revolt was by definition also a revolt against property and alienation. Anyone 
that didn’t hide behind the curtains of their privacy, anyone who was out on the streets, knows it 
only too well: Shops were looted not for computers, clothes or furniture to be resold but for the joy 
of destroying what alienates us: the spectacle of the product. Anyone who doesn’t understand why 
someone delights in the sight of a destroyed product is a merchant or a cop. The fires that warmed 
the bodies of the revolted in these long December nights were full of the liberated products of our 
toil, from the disarmed symbols of what used to be an almighty fantasy. We simply took what 
belonged to us and we threw it to the fire together with all its possible expressions. The grand 
potlatch of the past few days was also a revolt of desire against the imposed rule of scarcity. A revolt 
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of the gift against the sovereignty of money. A revolt of the anarchy of use value against the 
democracy of exchange value. A revolt of spontaneous collective freedom against rationalised 
individual coercion. 
‐ Initiative from the occupation of the Athens School of Economics and Business  
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2c22. 25th December 2008: Greece unrest ‐ Interview with a libertarian syndicalist 
An interview by the CNT‐f (Confédération Nationale du Travail‐Vignoles – National Confederation of 
Labour) with the International Secretary of the ESE (Eleftheriaki Sindikalistiki Enosi ‐ Union of 
Libertarian Syndicalists), discussing the death of Alexis Grigoropoulos and the events that have 
followed.  
‐ Can you describe the events surrounding the death of Alexis again? 
  For the last three years the Greek police's strategy in Exârcheia, a district famous for popular 
struglle and home to many students., young people and libertarians, has been one of provocation. 
Police patrols have become more frequent recently and on a daily basis the police are insulting the 
people in the area.  
  When it comes to the murder of this 15 year‐old boy all the witnesses (resdients, passers‐by etc) 
state that the police were provoking a group of young people by insulting them. When the youths 
responded the police parked their car and then returned to where the youths were sitting then they 
fired three times. The witnesses state that the murderer fired directly at Alexis who died on the 
pavement. 
‐ What are the tactics of the Greek police? 
  Since the end of the dictatorship of the Colonels dozens of Greeks have been killed by the police. 
Amongst the dead are: Mikalis Kaltezas, a 15 year‐old anarchist militant killed in 1985; Issidoros 
Issidoropoulos, a 16 year‐old extreme left‐wing militant killed in 1976; Koumis and Kanellopoulou, 
two demonstrators and also a number of immigrants and people from ethnic minorities (gipsies and 
Thracian turks etc). Recently the police murdered a young disabled boy. 
  At the same time we're seeing countless cases of militants, demonstrators and immigrants being 
tortured by the police; as well as a systematic and unjustifiied use of tear gas bombs and other gas 
weapons at all demonstrations. 
  I'll add a final note, a police officer has never been killed by a demonstrator, furthermore no police 
officer, has ever spent more than two and a half years in prison. 
‐ What is going on, and where? 
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  The revolt has exploded in virtually all the regional capitals. In Salonika, Agrinion, Yannena and 
across Crete there have been clashes between police and demonstrators. In Patras the police 
attacked demonstrators accompanied by a battalion of armed neo‐nazis, so‐called "outraged 
citizens". 
  Every day in Athens there are two or three different demonstrations, with tens of thousands of 
participants. In solidarity 20000 demonstrators attended the funeral of Alexandros Grigoropoulos.     
  This isn't about "blind rebellion" like the media claims; on the contrary it is a real movement and 
one that continues... 
  The targets of the demonstrators are the banks and the multinational enterprises that are the 
symbols of poverty and suffering. 
  The revolt unites young and old, militants and the non‐politicised. 
  It is the largest revolt in Greece since the Second World War and the Civil War which folowed in 
Greece. It could be the largest revolt in the western world for the last forty years. For us this revolt is 
a completely legitimate response. 
‐ Apart from the murder of this young man, what are the other reasons for this explosion of 
protests? 
  We are the first post‐war generation to experience worse economic and employment conditions 
than our parents. 
  In Greece we often speak of the "700 euro generation". Without a doubt this slogan doesn't 
express how bad things are. In fact the majority of people under 30 live on less than 700 euros a 
month. The only jobs available are casual or short term, a lot of people are forced to work on the 
black market. The bosses fire people, blaming the crisis, mean while Greek Capital is benefiting from 
the massive profits gained from the pillage of the balkans. 
  The situation is worse for immigrants who suffer from racist laws, widespread xenophobia and 
attacks from nazi groups which go unpunished. We must underline that immigrants have played a 
large part in this movement and, as usual, they have been the main victims of state repression. Of 
the 400 arrests so far, half have been of immigrants. 
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  As far as politics and corruption goes I can briefly sum up the situation for you: 
Recently there was a scandal as the 'Vatopedia' affair saw the government giving land to the church. 
  Two families, the Papandreous of the centre‐left and the Caramanlis of the right have governed 
Greece for 34 of the last 40 years. 
  To this we can add the disastrous mismanagement of the fires in 2007 and of the aftermath; the 
attacks on Social Security by the Socialists in 2001 and by the right in 2006. And the privatisation of 
the electricity company, the ports and of Olympic Airways.  
‐ Interview by Jérémie, International Secretary of the CNT‐f 
CNT‐f (2008) “Greece Riots: Interview with a Libertarian Syndicalist.”Anarcho‐Syndicalism 101 [internet] 25th December. 
Available at: http://www.anarchosyndicalism.net/newswire/display/40737/index.php [Accessed 2nd September 2010] 
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2c23. 25th December 2008: Merry Christmas and a Happy New Fear 
“Normality” (read: their normality; the capitalist norm of exploitation, misery, repression and death) 
is what we are standing up against. This is what we do now, what we have always done, yet in these 
past days it is something that has become clearer than ever (as written elsewhere: “sometimes, tear 
gas can make you see better”). There were so many of us now that normality faced a new fear: a 
fear that it might soon be normality no more. This is when the normal panicked and called the 
exceptional to its defense. The assassination was called “an exception” or even, as the assassin’s 
lawyer claimed, “a misunderstanding”. But the people only got more enraged by their lies. So they 
brought in “exceptional measures”: Thousands of the occupation army of murderers and torturers 
(aka, the Greek police) flood the streets while the threat of an army intervention, a state of 
exception or the lifting of the academic asylum was hanging over our heads. And yet it wouldn’t be 
that easy for them, not this time round. What we had was an army of the frantic, of the desperate, 
of all those who wanted to shatter and smash the frame in which normality wouldn’t let them fit. 
“The first stone is for Alexandros, the rest are for us”. Things were getting way too serious, way out 
of control. Another exception is now called in: They tell us these days are special, they are “holy”, 
they call for social peace, consumerism and truce. This year there is, indeed, something to celebrate: 
not the remains of some obscure pagan feast, but a fabulous uprising that is worrying them, and 
rightly so. Let normality sink in its crisis and we’ll be sure to bring it some more fear. 
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2c24. 25th December 2008: How to Organise an Insurrection (Interview with Void Network by 
CrimethInc) 
How were the actions coordinated within cities? How about between cities? 
There are hundreds of small, totally closed affinity groups—groups based in longstanding friendship 
and 100% trust—and some bigger groups like the people from the three big squats in Athens and 
three more in Thessaloniki. There are more than 50 social centres in Greece, and anarchist political 
spaces in all the universities of the country; also, the Antiauthoritarian Movement has sections in all 
major cities, and there is a network of affinity groups of the Black Bloc active in all Greek cities, 
based on personal relations and communicating via telephone and mail. For all of them, Indymedia 
is very important as a strategic point for collecting and sharing useful information—where conflicts 
are happening, where the police are, where secret police are making arrests, what is happening 
everywhere minute by minute; it is also useful on a  political level, for publishing announcements 
and calls for demonstrations and actions. 
Of course, we can’t forget that in practice the primary form of coordination was from friend to friend 
through mobile phones;  that was also the main approach used by young students for coordinating 
their initiatives, demonstrations, and direct actions. 
What kinds of organizing structures appeared? 
a.) All sorts of small companies of friends were making spontaneous decisions in the streets, 
planning actions and carrying them out themselves in a chaotic, uncontrollable manner: thousands 
of actions taking place at the same time everywhere around the country . . . 
b.) Every afternoon there was a General Assembly in squatted schools, squatted public buildings, 
and squatted universities . . . 
c.) Indymedia was used for announcements and strategic coordination of actions . . . 
d.) The various communist parties also organized their own confederations of students . . . 
e.) . . . And also, one especially influential federation was organized by the friends of Alexis, to 
organize the students’ demonstrations and actions, the squatting of schools, and to publish general 
announcements from the students’ struggle. 
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Were there any structures already in existence that people used to organize? 
For the young students who were in the streets for the first time, and also for the immigrants who 
participated, the telephone was more than enough; this produced a totally chaotic and 
unpredictable element in the situations. On the other hand, for anarchists and anti‐authoritarians, 
the General Assemblies are the organizing tool they have used for the last 30 years during any kind 
of movement. All affinity groups, squats, social centres, university occupations, and other 
organizations have their own assemblies, as well. Some other participants included left political 
organizations and left and anarchist university political spaces. During the fight, a lot of new blogs 
appeared, and new coordinating networks of high‐school students. 
What different kinds of people have participated in the actions? 
The majority were anarchists, half of them older ones, some at high risk as they had previous 
charges for actions and would have to face custody if they were arrested. Beside them were 
thousands of school students 16‐18 years old. Alongside these groups were immigrants, thousands 
of university students, many “gypsy” [Romani] kids taking revenge for social repression and racism, 
and old revolutionaries with previous experience from other social struggles. 
 
What different forms have the actions taken? 
a.) Smashing, looting, and burning were the main actions that the young people used. They often 
attacked the expensive shopping districts, opened the fancy luxury shops, took everything from 
inside, and set fire to it in order to counteract the effects of the tear gas in the air. Many turned cars 
upside down to serve as barricades, keeping the police at a distance and thus creating liberated 
areas. The police used over 4600 tear gas bombs—nearly 4 tons—but people set countless fires, 
enough to maintain areas in which you could breathe despite this chemical warfare waged by the 
state against the people. 
When the thousands of people on the streets realized that the black smoke of the fires could cancel 
out the white smoke of the tear gas, they used the tactic of burning everything at hand as a 
protection from the tear gas. Other techniques included the smashing of the pavement with 
hammers, to produce thousands of stones for people to use as projectiles; and, of course, the 
personal initiative of producing and throwing molotov cocktails. This last tactic was used especially 
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to force the riot police to fear and respect the demonstrators, and also as a way of controlling the 
space and time of attack and escape. 
b.) Attacks with sticks, stones and molotov cocktails were carried out against countless banks, police 
stations, and police cars across the country. In smaller cities, the banks and the police were the 
primary or only targets, as the small‐scale society and face‐to‐face relations discouraged the 
smashing of shops, with the exception of a few multinational corporate franchises. 
c.) Hundreds of symbolic occupations were carried out in all kinds of public buildings, municipal 
offices, public service offices, theaters, radio stations, TV stations, and other buildings by groups of 
50‐70 people. Also, there were many symbolic acts of sabotage and blockading of streets, highways, 
offices, metro stations, public services, and so on, usually accompanied by the distribution of 
thousands and thousands of pamphlets to people in the area. 
d.) Every day there were silent protests, art happenings, and non‐violent actions in front of the 
parliament and in all cities. Most of them were brutally attacked by the police, who used tear gas 
and arrested people. 
e.) Leftists organized concerts in public spaces with the participation of underground bands and also 
politically conscious pop stars. The biggest one in Athens involved more than 40 artists and drew 
over 10,000 people. 
f.) Controlled student demonstrations were organized by the Communist Party. Many of these 
attracted much less participation than the chaotic spontaneous student demonstrations. 
How many of the participants in the actions have been involved in similar actions earlier? For how 
many of them do you think this is their “first time”? 
Many thousands of people were experienced anarchist insurrectionists, anti‐authoritarians, and 
libertarian autonomists; half of them were older anarchists who come into the streets only in very 
important struggles, as most of them have previous charges. There were also many thousands of 
young people who were radicalized over the last three years in the course of the social struggles for 
Social Insurance and against the privatization of education, and also in the huge spontaneous 
demonstrations that took place during the fires that burned almost 25% of the natural areas of 
Greece in the summer of 2007. We estimate that for about 30% of the people, this was their first 
rioting. 
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Which of the tactics used in the actions have been used before in Greece? Did they spread in the 
course of this rebellion? If they did, how did it happen? 
Most of the tactics used in this struggle have been used for a long time now in Greece. The most 
important new characteristic of this struggle was the immediate appearance of actions all over the 
country. The assassination of a young boy in the most important area of anarchist activity provoked 
an instantaneous reaction; within five minutes of his death, anarchist cells all over the country had 
been activated. In some cases, the police were informed much later than the anarchists about the 
reason they were facing attacks from the people. For Greek society, it was a surprise that the 
majority of young people in the country adopted the tactics of “anarchist violence, smashing and 
burning,” but this was a result of the generalized influence that anarchists’ actions and ideas have 
had in Greek society over the past four years. 
 
Have any conflicts emerged between participants in the actions? 
The Communist Party separated itself from anarchists and leftists, and organized separate 
demonstrations. Also, the announcements that the Communist Party published, their appearances in 
the corporate media, their speeches to the parliament, and the negative propaganda that they 
carried on against all leftist organizations prove that they are a real enemy of any kind of efforts for 
social change. 
 
What is the opinion of the “general public” about the actions? 
What is called “general public” during a period of tele‐democracy is something that needs a lot of 
discussion. 
Generally speaking, the “general public” feel fear when the TV says that we were “burning the poor 
people’s shops,” but the people know well what kind of shops exist in the expensive districts where 
the riots took place; they feel fear when the TV says that angry immigrants came out to the streets 
and looted, but also they know that the immigrants are poor and desperate, and also that it was only 
a minority of them that came to the streets. There were many artists, theoreticians, sociologists, and 
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other such personages who offered explanations about the revolt, and many of them were 
beneficial for our causes; some were probably trapped by their need to participate in the spirit of 
the times, while others were using the situation as an opportunity to honestly express their real 
ideas. The “general public” is angry about the murder of a 15‐year‐old boy by a police officer, and 
they hate the police much more than before; anyway, nobody liked the police in the first place. The 
majority of “normal” people in Greece don’t trust the right wing government or the past (and 
probably future) socialist government, and they don’t like the police, expensive shops, or banks. 
Now a new public opinion is appearing that offers all the social and ethical justifications of revolt. If 
it was difficult to govern Greece before, now it will be much more difficult. 
 
How important to the context of these events is the legacy of the dictatorship in Greece? How does it 
influence popular opinions and actions in this case? 
In 1973, the young people were the only ones who took the risk to revolt against the seven‐year‐
running dictatorship; even if this was not the only cause of the end of dictatorship, it remains in the 
collective memory that the students saved Greece from the dictators and the domination of the US. 
It is a common belief that young people will put themselves at great risk for the benefit of all, and 
this produces a feeling of hope and a tolerance of the students’ actions. Of course, this story is now 
an old story and though it influences the background of the fights, it is not mentioned in reference to 
this conflict. 
Another influence comes from the student struggles of 1991 and 1995 against the privatization of 
education, which succeeded in changing the plans of the government and saved public education 
until today. Granted, the revolt of December 2008 was probably the apex of the anarchist 
movement in Greece until now, as it appeared all around the country and with a great deal of 
influence on the actions and slogans and ideas of a general part of the society; but the earlier 
student struggles, especially in Athens in 1991 were more visible and more generalized. 
 
Do you think troubles in the economy are as important in these events as the corporate media is 
saying? 
The young people from the many rich areas of Athens also attacked the police stations of their 
areas, so even the class war Marxists have serious troubles to explain what is happening: the 
339 
separation of the rich and poor doesn’t seem to matter as much as long‐existing solidarity and 
participation in the fight for equality and social justice. 
On the other hand, Greeks between the ages of 25 and 35 cannot make families and have children, 
because of the economy. Greece is the most underpopulated society in all Europe. But we don’t talk 
about that here as the cause of the revolt. Young people are angry and they hate the 
police, capitalist cynicism, and the government in a natural, instinctual way that doesn’t need 
explanations or a political agenda. The local media tried not to speak in depth about social 
conditions here the way the English, French, or US media have. The local corporate TV stations 
attempt to pass off lies about chaotic “masketeers” with no ideas and no social identity, because the 
moral influence of anarchists is so strong now in this society that if they start to talk seriously about 
our ideas on television, society could explode. With the exception of some TV programs and 
newspapers, most of the mass media are trying to separate economic issues from the chaotic revolt. 
Even the leftists from the May ’68 generation, when they speak to the media, say that the smashing 
and the riots are not political expressions of the needs and the hopes of the people—that the 
anarchists and young people don’t have the ability to express a political agenda, and the people 
need other kinds of political representation. Of course, all this has little influence on the young 
people who will participate in the social struggles of the future, as after this struggle there exists 
high tension and a great distance between the younger people and any kind of political leadership or 
authority. 
 
What other motivations, besides anger against the police and the economy, do you think are driving 
people to participate? 
The personal and collective need for adventure; the need to participate in making history; the 
chaotic negation of any kind of politics, political parties, and “serious” political ideas; the cultural gap 
of hating any kind of TV star, sociologist, or expert who claims to analyze you as a social 
phenomenon, the need to exist and be heard as you are; the enthusiasm of fighting against the 
authorities and ridiculing the riot police, the power in your heart and the fire in your hands, the 
amazing experience of throwing molotovs and stones against the cops in front of the parliament, in 
the expensive shopping districts, or in your small silent town, in your village, in the square of your 
neighborhood. 
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Other motivations include the collective feeling of planning an action with your best friends, making 
it come true, and later hearing people tell you about this action as an incredible story that they 
heard from someone else; the enthusiasm of reading about some action that you did with your 
friends in a newspaper or TV program from the other side of the planet; the feeling of responsibility 
that you have to create stories, actions, and plans that will become global examples for the future 
struggles. It is also the great celebrative fun of smashing the shops, taking the products and then 
burning them, seeing the false promises and dreams of capitalism burned in the streets; the hatred 
for all authorities, the need to take part in the collective ceremony of revenge for the death of a 
person that could have been you, the personal vendetta of feeling that the police have to pay for the 
death of Alexis across the whole country; the need to send a powerful message to the government 
that if police violence increases, we have the power to fight back and society will explode—the need 
to send a direct message to society that everyone has to wake up, and a message to the authorities 
that they have to take us seriously because we are everywhere and we are coming to change 
everything. 
 
Are political parties succeeding in co‐opting energy from the uprising? 
In “real” numbers, the Socialists have increased their lead over the right wing government, gaining 
an 8% lead in the polls; the “European Social Forum communists” lost 1% even though they helped 
the revolt, but still they are in third place with 12%; the Communist Party has 8%, the Nationalist 
neo‐fascists 4.5%, and the Green Party is holding steady at 3.5%. 
It is also interesting that the leader of the Socialists appears now to be regarded as first in “capability 
to govern the country” after many years with much less popularity than the right wing prime 
minister. The riots had a great effect on the political scene: the political parties seemed unable to 
understand, explain, or react to the massive wave of violence and participation from every level of 
society. Their announcements were irrelevant to what was really happening. Their popularity 
decreased dramatically among the younger population, who don’t see themselves in the logic and 
the politics of the political parties and don’t feel represented by them. 
What has been the role of anarchists in starting and continuing the actions? How clearly is their 
participation seen by the rest of society? 
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Over the past few years, anarchists have created a network of communities, groups, organizations, 
squats, and social centers in almost all the major cities in Greece. Many don’t like each other, as 
there exist many significant differences among the groups and individuals. This helps the movement, 
though, as the movement now can cover a great variety of subjects. Many different kinds of people 
find their comrades in different anarchist movements and, all together, push each other—in a 
positive, if antagonistic, way—to communicate with society. This communication includes creating 
neighborhood assemblies, participating in social struggles, and planning actions that have a meaning 
for the general society. After 30 years of anti‐social anarchism, the anarchist movement in Greece 
today, with all its problems, limitations, and internal conflicts, has the capability to look outside of 
the anarchist microcosm and take actions that improve society at large in ways that are readily 
apparent. Of course, it will take a lot of effort for this to be obvious, but day by day nobody can deny 
it. 
As for the role of anarchists in starting and continuing the actions . . . especially at the beginning—
Saturday and Sunday, December 6 and 7—and also in the continuation after Wednesday, December 
10, the anarchists were the vast majority of those who carried out the actions. In the middle days, 
especially on Monday when the destructive Armageddon took place, students and immigrants 
played a very important role. But the vast majority of students found it easy to feel satisfied after 
one, two, or three days of smashing, and then went home or attended demonstrations with a more 
pacifist atmosphere. Likewise, immigrants had to face a very strong backlash from locals, and they 
were afraid to return to the streets. 
So the 20,000 anarchists in Greece started it, and continued it when everybody else returned to 
normality. And we have to mention that the fear of returning to normality helped us to keep up the 
fight for ten days more, putting ourselves into great danger as acts of vengeance for the 
assassination of our comrade transformed, in our fantasies, into preparations for a general strike. 
Now European society knows once and for all what a social insurrection looks like, and that it is not 
difficult to change the world in some months. 
But you need all the people to participate and play their roles. The young people of Greece sent an 
invitation to all the societies throughout Europe. We are awaiting their responses now. 
 
How much visibility do anarchists have in Greece in general? How “seriously” is anarchism taken by 
the majority of Greek people? 
342 
In a way, you can say that it is just three or four years now since anarchists started to take 
themselves “seriously” so we are seen that way in the broader society. It is only in the past few years 
that we have succeeded in expanding beyond the limitations of the anti‐police strategy that had 
characterized our efforts for 25 years. According to that strategy, we attack the police, they arrest 
people, and we do solidarity actions, over and over again. It took us 25 years to escape from this 
routine. Of course, the anti‐police attacks and fights continue, and the prisoner solidarity movement 
is stronger than ever, but the anti‐social element inside the anarchist movement is under conscious 
self‐control and we can speak, care, and act for the benefit of the whole society now, using actions 
and plans that can be comprehended much more clearly by at least a part of the society. 
Many actions, like the attacks on supermarkets and the free distribution of stolen products to the 
people, became very popular and well‐accepted. The attacks on banks, especially now following the 
economic crisis, are well‐accepted also, and the attacks on police stations have been adapted and 
utilized by high‐school students around the country. In one way or another, we have been the first 
subject in the news for the last 15 days. Generally speaking, with our participation in students’ or 
workers’ struggles and also in ecological struggles, every week some action taken by anarchists 
attracts attention and offers visibility to the anarchist movement. 
This doesn’t mean that “anarchism” is taken seriously by the majority of Greek people, as most 
people still believe the lies of television that describe us as “masketeers” and criminals, and also the 
majority don’t have any idea about how an anarchist society could ever function—that includes 
most of the anarchists, also, who refuse to address this question! But our actions, critiques, and 
ideas have strong influence now on left and progressive people. It’s not possible anymore to say that 
we don’t exist, and now our existence radicalizes the majority of the younger generation. 
 
What role have subcultural groups—like punk, squatting, and so on—played in making the uprising 
possible? 
After ’93 we had a strong tendency in the Greek anarchist movement—accompanied by many 
serious internal fights—that eliminated the influence of “subcultural” styles inside the movement. 
This means that there is no punk, rock, metal or whatever anarchist identity in the Greek anarchist 
movement—you can be whatever you like, you can listen to whatever music you like, you can have 
whatever style or fashion you like, but that is not a political identity. 
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In the street fights this month, many “emos” participated, together with hippy freaks and ravers, 
many punks, heavy metal boys and girls, and also trendy, normal kids and students that like Greek 
music or whatever. It has to be social and political consciousness, social critiques and collective 
understandings that bring you to participate in the anarchist movements, not fashion. Of course, for 
at least the last 19 years the Void Network and similar collectives have played the role of offering a 
cultural introduction to radical political spaces. Such groups organize many cultural/political events, 
festivals, and parties every year and have the power to attract thousands and thousands of people 
to underground cultures. But even Void Network doesn’t create subcultural identities, doesn’t 
separate the different subcultures, and tries to organize events that include most of the 
underground cultures. It’s true, though, that the majority of the people in the scene attend and 
participate in most of the events of the d.i.y. underground culture; many events are organized every 
month in liberated spaces. 
 
What things have made the anarchist movement healthy in Greece? 
The separation from subcultural identity politics made people understand that to call yourself an 
anarchist it takes much more serious participation, planning, creativity, and action than just wearing 
a t‐shirt with the antichrist on it and walking around in punk concerts drinking beer and taking 
hypnotic pills. Now there is an understanding that to call yourself an anarchist you have to come to 
demonstrations, to come out into the streets with banners and black or red‐and‐black flags, shouting 
slogans together and manifesting an anarchist presence. Also, that you should participate every 
week in one, two, or three different assemblies with people for one, or two, or three different 
preparations of different actions, plans, or struggles to call yourself an anarchist. You have to be 
friends with people you trust 100% to plan anything dangerous, you have to be aware and informed 
about anything that is happening in this world to decide what the proper course of action is, you 
have to be crazy and enthusiastic, to feel that you can do incredible things—you have to be ready to 
give your life, your time, your years in a struggle that will never end. It is healthy not to have 
expectations, because then you don’t get disappointed. You don’t expect to win. You are used to 
appearing, fighting, and then disappearing again; you know how to become invisible as a person and 
visible as collective power; you know that you are not the center of the universe, but that any time 
you can become the center of your society. 
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In what ways do you think the anarchist movement in Greece could be better or stronger? 
We need to find more intelligent ways of explaining our ideas to people. We need techniques of 
political communication with all of society, better and stronger ways to make the “political 
translation” of our actions and put the whole struggle in its social context. In a tele‐democracy, 
where the politicians are nothing more than television superstars, our refusal to communicate with 
or through the mass media is healthy, but we need to find new ways to overcome the mass media 
“consensus reality,” the media propaganda against us, and find ways to explain the causes of our 
actions to society. As long as whatever the TV shows “exists” and whatever doesn’t appear on TV 
“doesn’t exist,” we will be there with our crazy ideas, the dangerous actions and the street fights to 
break the normality of the TV program, we will use the negative advertisement of our actions to 
kidnap the fantasies and dreams of the common people. But how can we explain our positive ideas 
to everyone? How can we help people cease to trust the media? How can we come into contact with 
millions and millions of people? 
It will take millions and millions of posters and free pamphlets, traveling hand by hand in the streets; 
it will take millions of invitations for demonstrations and participation in social struggles; it will take 
more free public services in sections that the government don’t want or cannot cover—free 
anarchist doctors and teachers, free food, free accommodation, information, underground  culture, 
and so on—that can bring people closer to our ideas. It will also take more and more squats and 
social centers. If you can start a squat, that is better, but even if it’s not possible to squat in your 
town, rent a building with your friends, take care of the bureaucracy, make a collective, start an 
assembly, and put the black or red‐and‐black flag in the entrance. Start offering the people of your 
city a living example of a world without racism, patriarchy, or homophobia, a place of equality, 
freedom, and respect for differences, a world with love and sharing. We need more “Autonomia” in 
the insurrectionism of the Greek anarchist movement, to make it shine as a paradigm of a new wave 
of social life and demonstrate this novel survival methodology in the metropolis. 
 
How effective has police repression been in shutting down the anarchist movement? How have 
people resisted it? 
The dreams and plans of the insurrectionists came true: a huge wave of participation “overpassed” 
the anarchists, and for many chaotic days people traveled and fought in the city like never before, in 
an unfamiliar time and space of existence. 
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In the same days, of course, they came face to face with the limitations of insurrection. The people 
now spend many hours in long discussions about how to expand popular understanding and invent 
practices, actions, and methods that will sustain and enrich the struggle. Many people think about 
ways that will bring really close all the different elements of this revolt. The police repression didn’t 
play a more important role in the conclusion of the riots than physical fatigue did. All of us share a 
feeling of completion and a feeling of beginning, and these are feelings that the police cannot touch. 
 
What do you think the final result of the events of December will be? 
Ongoing struggle! A never‐ending fight for political, social, and economic equality! Constant 
expansion of freedom! 
In the future, neoliberal governments in Greece and throughout Europe will think very 
seriously before attempting to implement any kind of economic or social change. The riots in Athens 
and the economic crisis ended the cynicism of the authorities, banks, and corporations, radicalized a 
new generation in Greece, and gave our society a chance to open a dialogue about the massive 
social struggles of the future. 
As the slogan of December 2008 in Athens and Exarchia goes: 
WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE. 
‐ Questions answered by Void Network (Theory, Utopia, Empathy, Ephemeral Arts); posed by 
the CrimethInc. ex‐Workers’ Collective. 
CrimethInc Ex‐Workers’ Collective (2008) How to Organize an Insurrection. [online] (Updated 25th December 2008) 
Available at: http://www.crimethinc.com/blog/2008/12/25/how‐to‐organize‐an‐insurrection/ [Accessed 8th September 
2010] 
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2c25. 27th December 2008: “When they mess with one of us, they mess with all of us” 
On the 27th of December we occupied the headquarters of ISAP (Athens Piraeus Electric Railway) as 
a first response to the murderous attack against Konstantina Kuneva on the 23‐12‐2008. Sulphuric 
acid was thrown at her face as she was returning home from work.  Konstantina is in the intensive 
care ward of Evangelismos hospital suffering serious sight and respiratory system problems. 
Who was Konstantina? Why was she attacked? 
Konstantina is one among the hundreds of female immigrant workers who have been working for 
years as cleaners. She is general secretary of the Panattic Union of Cleaners and Domestic Personnel. 
She is a militant union organizer, well known for her stance against various bosses. Just last week 
she had a clash with the employer company “OIKOMET” when she demanded for herself and the 
rest of her colleagues to get paid the whole amount of money of her Christmas bonus. She also 
denounced illegal procedures in payments. Just a short while ago the same company fired her 
mother in an act of revenge against her and she got herself an unfavourable transfer to Marousi 
station. There is also a case of a three‐part meeting in the Labour Inspection Office still pending on 
the 5‐1‐2009 concerning a denouncement of hers. Situations like these are not at all rare in the field 
of cleaning and employee lending companies. It’s exactly the opposite. 
This is the rule when it comes to cleaning company contractors: delayed contracts, stolen wages, 
stolen overtime payments, differences between contract assets and what the employee actually gets 
paid, selection of almost exclusively immigrant male and female workers with green card status 
(legal residency in Greece ranging from 1 to 5 years – in most cases only 1 year) so they can be held 
in a state of hostageship, social security benefits that are never attributed. All these under the 
support of the public sector and enterprises which are aware, incite and support working conditions 
reminiscent of the middle ages. 
OIKOMET in particular, a cleaning company with enterprises all over Greece and owned by Nikitas 
Oikonomakis who is a member of PASOK (Greek Socialist Party), “officially” employs 800 workers – 
on the other hand, workers say that their number is at least twice as much and during the last 3 
years the turnover amounts to 3000). Illegal procedures on the part of the employer company are 
commonplace. To be more specific, employees sign “blank page contracts” and they are never given 
a copy of them. They work 6 hours a day but get paid for 4,5 (including stamps) because this way 
they appear to be working less than 30 hours per week on paper and the boss is not forced to 
include them in the “higher stamp category”. Employees get terrorized, they get unfavourable 
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transfers, they get fired and blackmailed into resigning voluntarily (a female employee was 
threatened by her employer into signing her resignation after being held for 4 hours in a space 
owned by the company). The boss organised a “yellow” (company) union in order to manipulate 
employees while he fires and hires people as he wishes, ruling out any prospect of communication 
inside the workplace or collective action. 
What is the connection between OIKOMET and ISAP? 
OIKOMET has been assigned as a contractor the cleaning of ISAP (as well as the cleaning of other 
public sector and corporations) because it can “provide” the cheapest deal that includes the highest 
level of exploitation and devaluation of work. This “regime” of “offer and demand” is based on 
public sector organisations such as ISAP. ISAP is an accomplice in maintaining this regime of crude 
exploitation despite repeated denouncements by the union. 
The murderous attack against our colleague was an act of revenge and had the intent to serve as an 
example. 
The target was not coincidental. Female, immigrant, militant union organizer, mother of an 
underage child, she was the most vulnerable for the bosses. 
The method was not coincidental. It resembles the “dark” ages and aims to “brand”, to serve as an 
example and terrorize us. 
The time chosen was not coincidental. The media, the political parties, the Church, businessmen and 
union bosses have been trying to ridicule the social movement that has taken the form of an 
explosion and talk about the cold‐blooded murder of 15‐year‐old Alexandros as the result of a bullet 
getting redirected. In this pretext, the attack on Konstantina is lost in the everyday news. 
This murderous attack on the part of the employers was well‐planned. 
Konstantina is one of us. Her struggle for DIGNITY and SOLIDARITY is also our struggle. 
The attack on Konstantina has left a mark in all our hearts. It has left a mark in our memory as have 
done the racist pogroms, the concentration camps for immigrants, the attacks by thugs working for 
the state, the workplace accidents, the people murdered by the state, the working conditions that 
resemble galleys, the purges, the lay‐offs and the terror. All these show the long way ahead for the 
social and class struggle. 
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Our hearts are filled with sorrow and rage and one sentence comes to our lips: 
MURDERERS, YOUR TIME WILL COME 
THE EMPLOYERS TERROR SHALL NOT PASS 
 
‐ SOLIDARITY ASSEMBLY FOR KONSTANTINA KUNEVA 
Clandestinenglish (2008) When they mess with one of us, they mess with all of us.[online] (Updated 28th December 2008) 
Available at: http://clandestinenglish.wordpress.com/2008/12/28/when‐they‐mess‐with‐one‐of‐us‐they‐mess‐with‐all‐of‐
us/ [Accessed 7th September 2010] 
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2c26. 28th December 2008: “Nothing will ever be the same” 
Nothing...  
  On 6 December, at nine in the evening, a man of the special police force stopped, took aim and 
shot dead a fifteen‐year old kid in the neighbourhood of Exarchia, Athens. This murder is not a 
singular event of police violence. The morning of the same day, immigrants waiting to apply for 
asylum at the police station of Petrou Ralli avenue were attacked by riot police. A Pakistani man 
suffered traumatic brain injury and has been struggling for life ever since in the intensive care unit of 
Evangelismos hospital. These are just two of the dozens of similar cases over the past years. 
The bullet that pierced Alexis’s heart was not a random bullet shot from a cop’s gun to the body of 
an ‘indocile’ kid. It was the choice of the state to violently impose submission and order to the 
milieus and movements that resist its decisions. A choice that meant to threaten everybody who 
wants to resist the new arrangements made by the bosses in work, social security, public health, 
education, etc: Whoever works must stretch themselves thin for a mere 600 euros monthly wage. 
They must work themselves to exhaustion whenever the bosses need them, working overtime 
without pay, getting laid off whenever businesses are ‘in crisis’. And finally, they must get 
themsleves killed whenever the intensification of production demands it, just like those five dockers 
who died in the Perama shipyards five months ago. If they are an immigrant, and dares to demand a 
few euros more, they will be faced with beatings and a life of terror, just like the agricultural workers 
of both sexes in the strawberry hothouses of Nea Manolada in the western Peloponese.  
...will ever be... 
  Whoever is a pupil must spend their time in crummy school halls and intensive tutoring to ‘prepare’ 
themselves for protracted, annual exam seasons. As a kid they have to forget about playing with 
others in the street and feeling carefree, in order to bombard themselves with reality shows on TV 
and electronic gaming, since the free public spaces have become shopping malls or there is just no 
free time for hanging out. 
  Later on, as a university student, because this is the natural ‘evolution’ to success, they discover 
that alleged ‘scientific knowledge’ is in fact geared towards the needs of bosses. A student has to 
continuously adapt themselves to new study curricula and gather as many ‘certificates’ as possible in 
order to be awarded, in the end, with a degree of equal value to toilet‐paper, but without its 
practical importance. A degree that ensures nothing more than a 700 euro monthly wage, often 
without national insurance or health cover. All this takes place in the midst of a crazy dance of 
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millions landing in priestly businesses and doped‐up Olympic athletes who are paid extravagantly to 
‘glorify the homeland’. Money that ends up in the pockets of the moneyed and powerful. From 
bribes to ‘compadres’ and haggling of scandalous DVDs with corrupt journalists in order to cover‐up 
government ‘scandals’. While dozens of lives are wasted in forest‐fires to allow big capital to turn 
forests into tourist businesses and while worker deaths in construction sites and in the streets are 
dubbed ‘work accidents’. While the state gives money away to banks to sink us deeper in a sea of 
debts and loans and raises direct tax for all workers. While the stupidity of heftily paid television 
stars becomes the gospel for an increasing number of exploited people. 
 
  The bullet that pierces Alexis’s heart was a bullet to the heart of exploitation and repression for a 
substantial section within this society who know that they have nothing to lose apart from the 
illusion that things might get better. The events following the murder proved that for a large part the 
exploited and oppressed have sunk in this swamp up to their neck, and this swamp has just 
overflowed and threatens to drown bosses and politicians, parties and state institutions. It’s running 
its course to clean this dirty world that is based upon the exploitation of human by human and the 
power of few over the many. It filled our hearts with confidence and filled the hearts of bosses with 
fear. 
 
  The destruction of the temples of consumption, the re‐appropriation of goods, the ‘looting’ of all 
things that are taken from us, while they bombard us with advertisements, is the deep realisation 
that all this wealth is ours, because we produce it. ‘We’ in this case means working people as a 
whole. This wealth does not belong to the shop‐owners, or the bankers, this wealth is our sweat and 
blood. It is the time that bosses steal from us every day. It is our sickness when we start our pension. 
It is the arguments inside the bedroom and the inability to meet a couple of friends on a weekend 
night. It is the boredom and loneliness of Sunday afternoon and the choking feeling every Monday 
morning. As exploited and oppressed, immigrants or Greek, as working people, as jobless, students 
or pupils, we are called now to answer back to the false dilemma posed by the media and the state: 
are we with the ‘hoodies’ or are we with the shop‐owners. This dilemma is only a decoy. 
 
  Because the real dilemma that the media do not want you to ask is: are you for the bosses or are 
you for the workers? Are you for the state or for the revolt? And this is the one reason that 
journalists do their best to defame the movement, talking about ‘hoodies’, ‘looters’ etc. The reason 
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they want to spread fear among the oppressed is simple: the revolt makes their position – and that 
of their bosses – very precarious. Revolt turns against the reality they create, against the feeling of 
‘all goes well’, against the separation between ‘rightfully sentimental revolt’ and ‘extremist 
elements’ and finally against the distinction between ‘outlaws’ and peaceful protesters. 
 
  In response to this dilemma we have one answer: we are for the ‘hoodies’. We are the ‘hoodies’. 
Not because we want to hide our face, but because we want to make ourselves visible. We exist. We 
wear hoods not for the love of destruction but for the desire to take our life in our hands. To build a 
different society upon the graves of the commodity and power. A society where everybody will 
decide collectively in general meetings of schools, universities, workplaces and neighbourhoods, 
about everything that concerns us, without the need for political representatives, leaders or 
commissars. A society where together we will guide our own fortunes and where our needs and 
desires will be in our hands, not in the hands of the MP, mayor, boss, priest or cop. 
 
  Hope for this life was put back on the table by the barricades that were set up everywhere in 
Greece and in solidarity abroad. It remains to make this hope a reality. The possibility of such a life is 
now put to the test by public assemblies in occupied municipal buildings, trade union buildings and 
universities in Athens and elsewhere in Greece, where everybody can freely express their opinions 
and shape their action collectively, based on their desires and needs. The dream of this life has 
started taking shape.  
...the same anymore. 
 
What remains to do to see this dream realised? 
We should organise in our paces of study, work and habitation. In our workplaces we discuss our 
everyday problems and we create nuclei of resistance against the terror of the bosses. In our schools 
we contribute towards and support their occupations, we create counterinformation groups, we 
organise lectures and workshops, we question sovereign knowledge, we produce new knowledge 
geared to our needs and not those of capital. In neighbourhoods and housing blocks we talk to our 
neighbours, we create gatherings and committees, we share knowledge and skills, we decide 
collectively for actions. We take part in marches and protests, we stand by each other, we break the 
fear that is spread by the state, we help the pupils that are now bearing the brunt of the attack of 
the state. We stand in solidarity to those arrested in the revolt, both Greeks and immigrants, in 
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Greece and abroad, most of which are now prosecuted with every legal trick in the arsenal of 
counter‐terrorism laws because they are opposed to the dictates of the state. 
 
Everything begins now. Everything is possible. 
‐ Movements for the generalisation of revolt 
Libcom (2008) “Nothing will ever be the same” in Greece. [online] (Updated 28th December 2008) Available at: 
http://libcom.org/news/nothing‐will‐ever‐be‐same‐22122008 [Accessed 7th September 2010] 
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2c27. 29th December 2008: Occupation of the Thessaloniki Trade Union Centre for Konstantina 
Kuneva ‐ text of open assembly. 
 
  Today we occupy the Thessaloniki Trade Union Centre to resist state oppression manifested in the 
murder and terrorisation of working people. We occupy the Trade Unions Centre and obstruct its 
administration; we do not obstruct the workings of 1st degree unions; far from it, we appeal to them 
and to working people to join this common struggle. 
The occupation of the Trade Union Center of Thessaloniki continues.  
At today’s [30 Dec.] open assembly of the occupied Trade Unions Centre individuals from various 
political backgrounds, union members, students, migrants and comrades from abroad reached this 
common decision: 
To continue with the occupation 
To organize a gathering of people in solidarity with K.Kuneva in front of the Centre on the 31st of 
December, at 12 o’clock. 
To organise information and awareness actions in neighbourhoods of the city 
To organize a music gig in the Center to raise money for Konstantina 
To have a New Years Day of struggle in the Center, with an open assembly at 18.00. 
 
  Confronted with raw and undisguised state violence and oppression against workers’ struggles, and 
the covert but no less hostile mafia‐like machinations of the employers, the Trade Unions ‐ 
controlled by Trade Union Centres across the country, like the one in Thessaloniki ‐ do nothing but 
stammer, “we try in a democratic way to achieve full social and economic parity for their members, 
and the other working people”, as their statutory document reads. 
The same document continues: “the Greek Trade Unions Centres were founded in order to unite 
local workers’ unions, and thus protect the economic, professional and social interests of their 
members. On the basis of these professional and social interests, the Trade Unions Centres 
represent struggles for higher wages and better living and working conditions”. Nowhere in this 
document is there any reference of subverting and negating the causes of inequality and misery, or 
the hierarchical structures within society. Their orientation is plainly opportunist and directed 
towards some vague “improvement” of the conditions of exploitation; in this sense, the so‐called 
“organized trade union movement” and its managers are basic accomplices in prolonging the 
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dependencies and suppression of the worker/trade unionist movement, through the latter’s 
channelling of issues along the lines of flaggy, unavailing and partial demands, which, judging from 
their effects, are ultimately harmful to workers’ living conditions: the position of working people 
does not improve but deteriorates significantly. Precarity, “flexible” working relations, “renting” of 
workers, no meaningful opposition against the crimes which bosses call “work accidents”… 
The fragmented Greek trade union movement cannot and won’t go against the government and the 
clientelistic party‐political mechanisms which complement each other in prolonging power and 
inequality. The fact that some trade unionist managers, capitalising on their “successful” careers in 
the trade unions, have taken positions in the cabinet or ministry or as corporate consultants is 
indicative of this.  
The General Confederations and Trade Unions Centres in Greece are now integral stakeholders in 
the regime; members, and all workers in general, must turn their backs on them and their leaders, 
and follow the example of independent and syndicalist unions, for the creation of an autonomous 
movement composed of self‐directed struggle, beyond and out of the control of the political parties 
and their mechanisms.  
The Trade Unions Center of Thessaloniki is the second largest in Greece. Its constituency includes 
275 1st degree unions in the Prefecture of Thessaloniki and the Region of Central Macedonia. The 
Centre ostensibly represents 350,000 working people out of which 300,000 work in the city of 
Thessaloniki. Has anybody ever seen even 100,000 of them in the streets demanding anything? 
Never! Why is that so? It is simple: the working people know that the direction of the Trade Union 
Centre means nothing but playing to the career aspirations of the Center’s management.  
If the working people realize their power and break out of the logic of being represented by bosses’ 
accomplices, then they will regain their confidence and thousands of them will fill the streets in the 
next strike.  
The state and its heavies murder people 
Resistance ‐ Self‐Organisation ‐ Unpatronised Struggles ‐ Social Self‐Defence 
Solidarity with the immigrant and unionist Konstantina Kuneva 
The murderous and hideous assault on Konstantina is an attack on every working man and woman, 
every unionist; it is an attack against the society that resists. Just like the cop’s bullet that killed 
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Alexandros Grigosopoulos pierced through the hearts of us all, the acid that burned Konstantina’s 
body has fallen upon the flames of our wrath. The rage of the December’s insurrection manifested in 
clashes with the forces of oppression, in the hundreds of arrests of pupils and students, in 
demonstrations and militant assemblies in neighborhoods and occupied universities, in the wealth of 
solidarity actions…this rage is developing into a free, autonomous movement for social 
emancipation, against the mediation of struggle. 
The murderous attack against the unionist Kuneva is the state’s response, through its heavies, to this 
movement of rage and emancipation. December made it clear that the state has the face of the 
murderers it hires. The killing of Alexandros Grigoropoulos, the gunshots by policemen during the 
protests, the chemical war against protestors launched by the now world‐infamous riot police, the 
injury of the pupil in Peristeri by some “unknown” gunman, the “inscrutable” cases of police 
brutality against student protestors and the murders of migrants on the borders and in the 
cities…and now, Konstantina.  
After these events, there can be no buts and ifs. Killers in uniforms kill in cold blood. State and 
corporate heavies loom in street corners and alleyways for us. We are in a war. In this social/class 
war there can be no zones of neutrality. In this war, silence stands for complicity. The fake tears 
shed for Konstantina by the state‐sanctioned management of the General Confederations of workers 
and employees (ΓΣΕΕ and ΑΔΕΔΥ) and the Trade Unions Centre representatives fool no one anymore.  
The statist, well‐fed trade unionists and the sold‐off fat cats of the official trade unions are 
accessories in the murderous attack on Konstantina. With their backing, the regime of renting 
workers and the modern slave‐trade of immigrants have been made into the rule for thousands of 
workers. The state sanctioned and paid professional unionists have never mounted even a symbolic 
strike for the stolen wages and the overtime work‐hours of rented workers. They have never 
mounted even a symbolic strike against the modern slave‐traders of the migrant workforce, which 
hire immigrant women workers en masse and keep them hostages in the most inhuman living and 
working conditions. After all the denouncements Konmstantina’s Union made, why have they not 
mounted even a symbolic strike? 
Konstantina fought against these medieval working conditions and has payed a heavy price. Her 
genuine syndicalist practice is what led to this attack.  
We occupy today the Thessaloniki Trade Unions Centre to resist state oppression expressed in 
murders and terrorism against working people. We occupy the Trade Unions Center and obstruct its 
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administration; we do not obstruct the workings of 1st degree unions; far from it, we appeal to them 
and to working people to join this common struggle. 
We occupy the Centre whose management has lost the trust of workers for many years, since it has 
been doing everything but playing the role it is supposed to. Instead of fighting for the workers’ 
emancipation, the state‐paid official trade union centre managers deceive and mollify society and 
serve the order of the regime that hired them. 
We welcome all students and pupils, workers and citizens, to join the occupation and take part in it: 
together we can turn it into a liberated centre of action and solidarity with Konstantina Kuneva and 
the people prosecuted for December’s insurrection. 
We are not against the working people organized in unions, as the state paid union managers are 
bound to accuse us of. On the contrary: we ask from every union and individual worker to go beyond 
the treacherous lead of those in power, and join us in the common struggle.  
The Occupation’s demands  
  Workers’ rights are on the decline and in a very difficult phase around the world. The employers’ 
demands for more flexible working hours and cheaper wages meet with the utmost willingness of 
the legal mechanisms of the state to concede to them. The corporate project is to minimize the cost 
of production on a global scale. To implement this, they have been openly cooperating with states 
and governments, and because of this they have achieved the minimization import and export 
duties. This paved the way for an unprecedented decentralization of production. A company now 
may have its headquarters in some state in the West while keeping its production plants in some 
other state where wages are much lower. The result is simple: workers in the west struggle with 
unemployment and workers in poorer countries receive next‐to‐nothing wages. This situation, 
euphemistically called globalization, results in the bleak reality workers around the world are 
confronted with.  
The other side of the same coin are the people in poor countries, whose migration to developed 
countries is part of the effort to improve their lives. As migrants, they work under the worst 
conditions and receive the lowest of wages. In many cases, being unable to escape the conditions 
that ruin their lives in their countries of origin, they have to pay large sums of money to slave‐traders 
and as meat for sale to be transferred to the EU job markets.  
This huge business of slave‐trade secures large profits, and the western states cannot fool us: they 
do not fight it, they benefit from it, they make money. Cheap working hands and minds, with the 
minimum of entitlements in protection, welfare and safety, are what maximizes these profits. One 
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example was the giant sweatshop that was the Athens 2004 olympic games (13 people died in the 
construction sites, 65 people died in the whole event’s supporting work, and hundreds were 
injured). These should be enough to make clear that the whole thing is orchestrated on the basis of 
bosses’ common interest and that this deadly condition of exploitation is accentuated by the states’ 
compliance; the extent of this accentuation is directly dependent on the extent of decline of the 
labour organizations’ force, which long ago ceased to represent the true workers’ interests.  
In Greece, the ΓΣΕΕ and the Trade Unions Centres have reduced themselves to mechanisms of 
mediation for the employers through the workforce and have betrayed the radical and militant 
history of the workers movement. Their leaders are a bunch of civil servants who operate as a 
branch of the Ministry of Labour. They abuse everything workers have earned through struggle. They 
have turned their trade union responsibilities into private and individual privileges.  
Our interest in work and life is common, for every worker, irrespective of gender and country of 
origin. Greeks and migrants we have to reach a common voice and struggle together for justice and 
equality, equal rights in work and life. Konstanina Kuneva is one of us. Her struggle is for DIGNITY 
and SOLIDARITY; her struggle is OUR STRUGGLE. 
We struggle for the abolishment of the workers‐for‐rent companies which consolidate the informal 
market and the legislation behind it. We struggle for equal wages for immigrants and Greeks.  
We struggle to include in this all migrants, to raise their voices along with ours and make our 
common appeal strong and inclusive, anti‐racist and interracial, for dignity and justice. 
We demand the full investigation and tracing of the murderous assault against Konstantina Kuneva. 
We demand that perpetrators of the crime and those who hired them are brought into justice and 
pay for their crime. 
That all the evidence about the working conditions at OIKOMET are brought into public knowledge, 
and that Konstantina’s Union’s demands are vindicated. 
That ΓΣΕΕ and the Trade Unions Center finally assume their responsibilities and call for a general 
strike in solidarity with Konstantina and those prosecuted for December’s insurrection on January 9, 
2009, the day of the pan‐educational demonstration. 
‐ The Thessaloniki Trade Union Center Occupation, People in solidarity with the trade unionist 
Konstanina Kuneva 
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